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ABSTRAKT
Energjia e ripërtërishme ka tërhequr një vëmendje të madhe në mesin e tyre për qeveritë,
industritë, akademikët dhe shoqëritë në mbarë botën në kohët e fundit. Kjo mënyrë e prodhimit
të energjisë elektrike është zhvilluar shumë në shtete të ndryshme të botës e cila ka një qëllim,
dhe ajo është që të reduktohet sa më shumë përdorimi i lëndëve djegëse për gjenerimin e
energjisë elektrike.
Qëllimi i këtij studimi ka qenë që të jepet një pasqyrë mbi gjendjen e energjisë së erës në Kosovë
dhe ndikimi i kësaj energjie në sistemet elektro-energjetike të vendit. Po ashtu është folur edhe
për mënyrën se si do të mund të ndikoj në ekonominë e vendit zhvillimi i mëtutjeshëm i kësaj
fushe të energjisë, ashtu duke hapur vende të reja të punës në këtë sektorë siç është operimi,
mirëmbajtja etj.
Në Kosovë është ende një fushë e re kjo mënyrë e gjenerimit të energjisë elektrike edhe pse janë
bërë matje të ndryshme nëpër lokacione të ndryshme të vendit për potencialin e instalimit të
turbinave të erës. Nga hulumtimet e bëra më parë për Kosovën del një potencial që mund të
gjeneroj energji nga era me një kapacitet prej 290 MW.
Përcaktimet ligjore për energjitë e ripërtërishme të paraqitura në këtë studim ilustrojnë, që bazat
(p.sh. Kompensimi për injektim) për zhvillimin e energjive të ripërtërishme tashmë veç
ekzistojnë. Por këto nuk janë harmonizuar në mënyrë optimale në mes veti dhe shpijnë në pritje
enorme dhe komplikime në procedurat e licencimit.
Përmes zhvillimit të fushave të reja të kompetencës, Kosova do të mund të funksiononte p.sh. si
furnizuese e komponentëve për gjeneratorë të erës apo si ofruese e shërbimeve kompetente në
sektorin e energjisë dhe të TI-së për shtetet fqinje. Përmes këtij orientimi do të mund të
krijoheshin shumë vende të reja pune. Nga hulumtimet del, se vetëm fusha e Ndërtimtarisë,
Servisimit dhe Mirëmbajtjes së gjeneratorëve të erës sjell në rajon një potencial prej afro 2.400
vende pune, kurse fusha e operimit faktik të pajisjeve sjell afro 780 vende pune.
Vetëm transporti i komponentëve të gjeneratorëve të erës (Baza: 4500 MW) nga vendet e largëta
të BE-së si Spanja do të kushtonte rreth 382 Milion Euro. (NEK Umwelttechnik AG, 2012)
Për këtë arsye prodhimi në Kosovë është ekonomik dhe më efiçient. Zhvillimi i energjive të
ripërtërishme është fokus i shteteve të Evropës Juglindore përmes nënshkrimit të Traktatit të
datës 25.10.2005 (Energy Community, Treaty establishing the Energy Community, 2005) për
themelimin e një Komuniteti të energjisë. Shtetet e Evropës Juglindore janë obliguar ndër të tjera
të ngritin efiçiencën, të shkaktojnë më pak CO2 si dhe ta përparojnë shfrytëzimin e energjive të
ripërtërishme në 20 % deri në vitin 2020. Vetëm në energjinë e erës duhet të arrij kapacitetin prej
150MW deri në vitin 2020.
Në përgjithësi, ndër të tjera edhe përmes përcaktimeve të BE-së në kuadër të procesit të
përafrimit mund të llogaritet, që trendi pozitiv në sferën e energjive të ripërtërishme në Evropën
Juglindore do të vazhdoj. Mundësisht tani është koha e duhur që të bëhen investime në ndërtimin
e kapaciteteve prodhuese në Kosovë për të ndikuar pozitivisht në zhvillimin ekonomik të këtij
shteti të ri dhe dinamik.
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1. HYRJE
Teknologjia e burimeve të ripërtërishme është më e pastër dhe ka më pak ndikim në mjedis dhe
në emetimin e gazrave të dëmshëm në krahasim me burimet konvencionale të energjisë. Në ditët
e sotme në të gjithë botën burimet konvencionale dhe jo-konvencionale të energjisë përdoren për
të mbuluar kërkesat për elektricitet të cilat rriten bashkë me rritjen e numrit të popullsisë në botë.
Përfitimet nga burimet e ripërtërishme të energjisë janë:
•
•
•
•
•

Reduktimi i gazrave të dëmshëm
Përmirësimi i shëndetit publik
Krijimi i vendeve të reja të punës
Pavarësimi energjetik i vendit
Kursimi i të ardhurave

Ndër burimet e energjisë së ripërtërishme energjia e diellit dhe ajo e erës janë më esenciale për
shkak të gatishmërisë, sasisë dhe besueshmërisë së madhe. Shumë faktorë duhet të merren
parasysh gjatë planifikimit të ndërtimit të centralit nga turbinat e erës.
Në turbinën e erës parametra me rëndësi janë shpejtësia e erës, sipërfaqja përfshirëse e turbinës
dhe densiteti i ajrit. Zgjedhja e turbinës së erës duhet të bëhet në bazë të kushteve klimatike të
vendit të paraparë.
Nga hulumtimet e kryera, vetëm për Kosovën del një potencial i mundshëm i gjenerimit të
energjisë nga era me kapacitet prej 290 MW.
Në kuadër të intervistave dhe të punëtorisë, ky rezultat është diskutuar dhe verifikuar me
përfaqësues të ndryshëm të institucioneve dhe ndërmarrjeve të fushës së energjisë, si: Ministria e
Zhvillimit Ekonomik – MZHE, Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor- MMPH,
Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut – KOSTT, Korporata Energjetike e KosovësKEK, Komuna Shtime, NEK Umwelttechnik, Airenergy dhe Energykos.
Zhvillimi i energjive të ripërtërishme (veçanërisht Energjia e erës) nuk varet vetëm nga veçoritë
gjeografike. Zhvillimin e nevojshëm e vështirësojnë në veçanti kushtet ligjore dhe ekonomike si
sistemet tarifore dhe të subvencionimit, procedurat e licencimit dhe parakushtet për injektim në
rrjet.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Energjia e erës
2.1.1 Turbinat e erës
Turbinat e erës e konvertojnë energjinë kinetike të erës në energji elektrike. Turbinat e erës
vijnë në madhësi dhe forma të ndryshme, varet prej kapacitetit të gjenerimit të energjisë dhe
dizajnit të rotorit të vendosur. Turbinat e erës në madhësi të vogla që gjenerojnë energji më pak
se 10 kW përdoren për rezidencë dhe nevoja shtëpiake. Turbinat e mëdha kanë vlerësime të larta
të energjisë duke filluar prej 100 kW deri në mbi 5 MW-të mjaftueshme për të furnizuar 10 deri
në 500 shtëpi.
Turbinat moderne janë të klasifikuara në dy konfigurime: turbina të erës me aks horizontal
(HAWTs) dhe aks vertikal (VAWTs), varet prej principit të operimit të rotorit. Pavarësisht prej
klasifikimit të tyre, një turbinë e erës e konverton energjinë kinetike të erës në fuqi mekanike që
e rrotullon një gjenerator me induksion të rrymës alternative (AC) për të prodhuar energji
elektrike.
Turbinat me aks horizontal me dy ose tri flatra janë më të zakonshmet. Era kur fryn mbi flatrat e
turbinës i bën flatrat që të ngrihen lart dhe të rrotullohen në shpejtësi të vogla. Forma konike e
flatrave të turbinës zgjedhet për arsye që të arrihet maksimumi i energjisë kinetike nga era.
Performanca optimale e turbinës së erës është e varur nga këndi i flatrave dhe lartësia e instalimit
të turbinës në kullë.
Komponentët kryesorë të një turbine me erë përfshijnë:
1. Shtëpiza:
Në një shtëpizë ndodhen komponentët teknike për
shndërrimin e energjisë rrotulluese në energji
elektrike.
2. Kulla:
Me rritjen e lartësisë së kullës, rritet në të shumtën
e rasteve edhe shpejtësia e erës në lartësinë e
bucelës. Kulla zakonisht prodhohet nga çeliku.
Varësisht nga tipi i pajisjes ofrohen edhe kulla
hibride nga betoni dhe çeliku.
3. Helika:
Helika absorbon energjinë kinetike të erës dhe e Figura 1: Komponentët e turbinës së
shndërron atë në energji të rotacionit. Helikat në erës
ditët e sotme prodhohen zakonisht më së shumti
nga fijet e qelqit ose materialet e përbëra nga fijet e karbonit.
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4. Bucela
Bucela i lidh helikat. Përndryshe ne bucelë ndodhet mekanizmi për rregullimin e këndit të
helikave.
5. Boshti i rotorit
Boshti i rotorit lidh bucelën me reduktorin. Ajo energjinë e rotacionit e transmeton në
reduktor.
6. Frerët e rotorit
Frerët e rotorit e frenojnë rotorin në rast të shkyçjes së shpejtë.
7. Reduktori
Reduktori transmeton energjinë rrotulluese të boshtit me rrotullime të ngadalshme
(Boshti primar) në një bosht me rrotullime më të shpejta (Boshti sekondar). Kështu
gjeneratori mund të operoj në mënyrë optimale.
8. Gjeneratori
Gjeneratori e shndërron energjinë e rotacionit të boshtit sekondar në energji elektrike.
9. Grupi i transformatorëve
Grupi i transformatorëve e shndërron tensionin e ulët fillestar të gjeneratorit (600-700V)
në një tension më të lartë të mesëm prej 15-30 kV. Ky tension është i përshtatshëm për
transportimin e energjisë në distanca të shkurta dhe mesatare. Këtu bëhet gjithashtu edhe
përshtatja e frekuencës fillestare të Gjeneratorit në frekuencën e rrjetit lokal (50 Hz).
10. Anemometri
Anemometeri mat shpejtësitë e erës në punë. Pasi që matja e shpejtësisë së erës bëhet
mbrapa rotorit, shpejtësia e matur nuk i përgjigjet shpejtësisë faktike të erës para
Gjeneratorit të erës.
Shumica e flatrave të turbinave ndryshojnë në gjatësi prej 15m deri në 45m dhe lartësia e kullës
ndryshon nga 30m deri në 100m, varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes tokësore, shpërndarja
vertikale e shpejtësisë së erës, karakteristikat e terrenit lokal, numri i turbinave në fermën e erës
dhe kërkesat e gjenerimit të energjisë elektrike.
Kostoja e instalimit të turbinës së erës varet nga përzgjedhja e vendit, lartësia e kullave dhe
vlerësimi i fuqisë së prodhimit. Një turbinë tipike 1.5-MW General Electric kushton rreth 2
milion euro duke përfshirë pjesë, instalimin dhe përzgjedhjen e vendeve. Kjo kosto do të jetë
shumë më e lartë për turbinat me erë me vlerësime më të larta të prodhimit. (Masters, 2004)
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2.1.2 Historiku i turbinave të erës
Përdorimi i energjisë së erës ka qenë i njohur për shekuj. Përderisa
më parë energjia mekanike e mullinjve të erës është përdorur direkt
(mullinj për drithëra), kjo energji tani është konvertuar më së shumti
në energji elektrike.
Turbina e parë e erës që njihet për prodhimin e energjisë elektrike
ishte ndërtuar në Skotlandë më 1887 nga profesori James Blyth i
Universitetit Strathclyde në Glasgow. (Shahan, 2014)
Prej atëherë energjia e erës u zhvillua shumë edhe me teknologji të Figura 2: Turbina e parë për
reja për të fituar efektivitet optimal të prodhimit të energjisë.
gjenerimin energjisë elektrike
2.1.3 Ligji i Betz-it
Ligji i Betz-it është efiçienca maksimale teorike për një turbinë me erë, e zbuluar nga fiziku
gjerman Albert Betz në vitin 1919. Betz arriti në përfundimin se kjo vlerë është 59.3%, që do të
thotë se vetëm 59.3% e energjisë kinetike nga era mund të përdoret për të rrotulluar turbinën dhe
për të gjeneruar energji elektrike. Në realitet, turbinat nuk mund të arrijnë limitin e Betz-it, dhe
efikasitetet e përbashkëta të tyre janë në intervalin 35-45%.
Turbinat me erë punojnë duke ngadalësuar erën që kalon në mënyrë për të nxjerrë energji. Nëse
një turbinë me erë do të ishte efiçiente 100%, atëherë e gjithë era duhet të ndalet tërësisht pas
kontaktit me turbinën - gjë që nuk është e mundur nëse e shikojmë një turbinë me erë. Për të
ndalur plotësisht erën, ajri nuk do të lëvizte në pjesën e prapme të turbinës, gjë që do të
parandalonte që ajri i mëtejshëm të dilte duke shkaktuar që turbina të ndalonte rrotullimin. (Betz
limit, 2018)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kosova synon të gjenerojë një të katërtën e energjisë së saj nga burimet e ripërtërishme deri në
vitin 2020 për të përmbushur standardet e BE-së, të cilën ajo synon ti bashkohet. Por për të
arritur këtë qëllim ajo ka nevojë për të tërhequr më shumë investime për t'u larguar nga qymyri, e
cila është mënyra kryesore e gjenerimit të energjisë elektrike në vend. Por me më shumë se 14
miliardë ton rezerva të linjitit, forma më e ndyrë e thëngjillit, Kosova mbështetet në dy impiantet
e dobëta që prodhojnë 95% të energjisë së saj.
Sidoqoftë, në bazë të rezultateve të deri tanishme të gjetura shihet se janë ndërtuar shumë pak
parqe të energjisë së erës dhe se në të ardhmen duhet që të ndërtohen më shumë këso parqe për
ambient më të pastër.
Në përgjigje të këtij problemi kjo temë do të analizojë potencialin e Kosovës për përdorimin e
energjisë së erës si formë të gjenerimit të energjisë elektrike dhe për të zvogëluar përdorimin e
qymyrit në gjenerimin e kësaj energjie.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë punimit të këtij studimi është përdorur kryesisht metoda hulumtuese e rezultateve të
deritanishme të projekteve të realizuara ose që do të realizohen në të ardhmen. Është bërë
krahasimi ndërmjet projekteve të mundshme për prodhimin e energjisë elektrike përmes
turbinave të erës në vende të ndryshme në Kosovë. Kryesisht këto rezultate janë paraqitur në
formë të tabelave me të dhëna të kalkuluar dhe të bëra nga kompani të ndryshme të cilët kanë
realizuar këto projekte.
Materiali për punimin e kësaj teme është marrë kryesisht nga hulumtimi në internet nga burime
të sakta dhe leximit të disa librave rreth turbinave të erës si njohuri të përgjithshme.
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5. REZULTATET
5.1. Potenciali i energjisë së erës në Kosovë
Kosova nuk posedon Atllas të erës apo burime të ngjashme të informacionit të cilat do të mund
të shërbenin për avancimin e shfrytëzimit të energjisë së erës. Kështu, potencialet energjisë së
erës të paraqitura në këtë studim bazohen në studime tashmë të kryera dhe në analiza konkrete
respektivisht të kryera të potencialit.
Do të tregohet potenciali i energjive të ripërtërishme veçanërisht i energjisë së erës të cilin e
ofron Kosova. Përkitazi me këtë janë kontaktuar Institucione të ndryshme të cilat veprojnë në
sferën kosovare të energjisë. Këto ndër të tjera përfshijnë KEK (Korporata Energjetike e
Kosovës Sh.A), KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu), MZHE (Ministria e
Zhvillimit Ekonomik), MMPH (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor), ZRRE (Zyra e
Rregullatorit të Energjisë) si dhe Ndërmarrje të ndryshme të cilat kanë filluar projekte konkrete
për matje, për përcaktim të potencialit apo për marrje të lejeve lidhur me energjinë e erës.
(Evroenergie, GIZ, 2012)
Në kuadër të një analize të gjendjes aktuale është bërë ekzaminimi dhe analizimi intensiv i të
gjitha publikimeve. Me këtë rast, në fokus të veçantë ishte studimi i Ndërmarrjes NEK. (NEK
Umwelttechnik AG, 2012)
Studimi i realizueshmërisë për energjinë e erës në Kosovë, i cili përfshin matjet e erës në rreth 10
lokacione, i shërben sidomos krijimit të një harte regjionale të erës dhe me këtë investitorëve
potencial ose operatorëve të parqeve të energjisë së erës t‘iu ofrohet një bazë. Për më tepër, janë
vlerësuar kushtet për zhvillimin e parqeve energjetike të erës në Kosovë. Në Maj 2009 filloi
fushata e matjeve të erës në 10 lokacione të ndryshme.
Matjet e kryera të erës e kanë furnizuar NEK-un me të dhëna të mjaftueshme për ta hartuar një
hartë të resurseve të erës për Kosovën dhe për të gjeneruar nga kjo lokacionet adekuate për
projekte të ardhshme për ngritjen e gjeneratorëve të erës. Rezultatet e këtij studimi do të
paraqiten në tabelën në vijim. Kriteret më të rëndësishme të hulumtimeve janë lokacionet
përkatëse, shpejtësia e erës si dhe kohëzgjatja e matjeve.
Në kuadër të zhvillimit të parkut energjetik me erë të NEK-ut për një projekt energjetik me erë
prej 30 MW është zgjedhur lokacioni Zatric (Rahovec) për matjet e mëtejme të erës. Ky lokacion
ka kushte të shkëlqyera të erës dhe ka infrastrukturë mirë të zhvilluar. Atje që një kohë të gjatë
janë duke u zhvilluar matje në një GSM Shtyllë ekzistuese. Njëkohësisht atje është filluar me
ndërtimin e një parku energjetik me erë dhe me marrjen e lejeve. Në fund të Qershorit 2012
NEK-u pranë ZRRE-së ka dorëzuar zyrtarisht Aplikacionin për ndërtimin e projektit të parkut
energjetik me erë prej 30 MW në Zatric, për ta marrë kështu në mënyrën më të shpejtë të
mundshme miratimin për këtë projekt.
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Sipas publikimeve të fundit, NEK-u ka vendosur ta filloj një projekt të dytë në lokacionin
Budakovë në afërsi të Prizrenit. Atje është planifikuar një park energjetik me erë me një
kapacitet të ardhshëm prej rreth 30 – 45 MW. Ky park energjetik me erë do të vendosej në një
lartësi mbidetare prej 1.200 dhe 1.600 m.

Tabela 1: Kriteret e lokacioneve të studimit të NEK-ut
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
NEK WIND
PARK
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
RESOURCE
"ZATRIC"(
Emri i analizës
ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT, ASSESSMENT,
30MW),
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
RAHOVEC,
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
REPORT
KOSOVË
Data e matjes

01.04.2012
Zatriq,
Rahovec

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

01.12.2010

Lipjan BBUT

Lipjan ETEC

Gjilan EBUT

Theranda BBUD

35

37

33

33

38

1016

1055

733

592

7.14

NA

3.6

01.12.2010
Theranda
SDUL

01.12.2010

01.12.2010

Klina WGJU

Abri e Epërme

34

44

45

37

37

1667

858

578

763

658

578

3.3

7

4.4

3.8

4.6

3.4

4.1

92.87 kPa

94.45 kPa

82.89 kPa

91.49 kPa

94.61 kPa

92.54 kPa

93.71 kPa

94.61 kPa

Dendësia e ajrit

1.141 kg/m³

1.157 kg/m³

1.037 kg/m³

1.128 kg/m³

1.159 kg/m³

1.138 kg/m³

1.149 kg/m³

1.159 kg/m³

Temperatura
Fillimi i
matjeve

10.2 ºC

11.2 ºC

5.68 ºC

9.43 ºC

11.3 ºC

10.1 ºC

10.7 ºC

11.3 ºC

22.07.2009

23.07.2009

25.07.2009

26.07.2009

24.07.2009

23.07.2009

24.07.2009

28.07.2009

Lokacionet
Lartësia në
metra (m)
Lartesia
mbidetare në
metra (m)
Shpejtësia e
erës m/s
Shtypja
atmosferike

01.02.2011

22.07.2009

01.12.2010
Prizren
BBZYM

01.12.2010
Kacanik SSTA

Fundi i matjeve

31.01.2012

16.08.2010

16.08.2010

16.08.2010

24.08.2010

24.08.2010

24.08.2010

25.08.2010

25.08.2010

Kohëzgjatja e
matjeve në
muaj

11

13

13

13

13

13

13

13

13

5.1.1 Projekti Shtime 1 & Shtime 2
Nën udhëheqjen e një ndërmarrjeje gjermane (emri duhet të mbetet anonim) janë kryer matje në
lokacionin Shtime. Në raportin e KOSTT-së është paraqitur Aplikacioni për kyçje në rrjet për
këtë projekt. Ky aplikacion është dorëzuar qysh në vitin 2010. Kapaciteti i dhënë atje përmban
127 MW. Rezultatet e projekteve janë prezantuar në kuadër të punëtorisë dhe janë parë si reale.
5.1.2 Projekti Golesh
Gjeneratorët e parë dhe të vetëm të erës në Kosovë janë instaluar në Golesh nga kompania
gjermano-kosovare Wind Power. Këto pajisje janë lëshuar në punë në vitin 2010.
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Turbinat lidhen në sistemin elektroenergjetik përmes lidhjes kyçe prej 10kV pastaj nëpër
nënstacionin
Magure 35/10 kV e deri në
stacionin e shpërndarjes. Projekti Golesh
përbëhet prej tri turbinave të erës me një
kapacitet prej 450 kW për secilën turbinë, kështu
kapaciteti total i instaluar është 1350 kW.
Energjia totale që mund të hyjë në rrjetin e
shpërndarjes është me një mesatare përafërsisht
prej 3,300 MWh/vit. (Rajmonda Bualoti, 2016)
Por, shkurt pas vënies në punë erdhi deri te
ndalja e këtyre pajisjeve. Sipas deklaratave Figura 3:Turbinat e erës në Golesh
zyrtare të ZRRE-së këto pajisje janë amortizuar
(vjetërsuar) dhe me këtë nuk kanë të drejtën e tarifës së plotë nxitëse e cila është e paraparë për
prodhimin e energjive të ripërtërishme nga era. Në fillim, marrëveshja për blerje të energjisë mes
kompanisë dhe KEK-ut kishte tarifat nxitëse 84 euro/MWh për energjinë e prodhuar nga era.
(Evroenergie, GIZ, 2012)
5.1.3 Projekti Kitka
Ndërmarrja Air Energy ka kryer matje në Kitka përmes ndërmarrjes gjermane „anemos“. Sipas
ndërmarrjes Air Energy matjet kanë dëshmuar të jenë tejet të përshtatshme. Ky projekt është
duke vazhduar ende dhe ndërmarrja i ka plotësuar
me sukses të gjitha kërkesat që i janë caktuar nga
ligjet e Kosovës për implementimin e këtij projekti.
Projekti pritet të përfundoj në fund të vitit 2018 dhe
të filloj prodhimin e energjisë elektrike. Në Kitka do
të instalohen 9 turbina të erës me lartësi 110m dhe
me kapacitet prej 3.6 MW për turbinë e që në
përgjithësi i bie 32.4 MW dhe do të prodhoj
110,000,000 kWh për vit, e cila do të mund të
furnizoj më shumë se 10,000 shtëpi. (Bytyci, 2018)

Figura 4: Turbinat e erës në afërsi të fshatit
Kamenicë në komunën e Gjilanit
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5.1.4 Projekti Bajgora & Skenderaj (Energykos)
Në Bajgorë dhe Skenderaj janë kryer matje nga një kooperim
kosovaro – italian.
Rezultatet e para kanë paraqitur një potencial të gamës
treshifrore të MW-ve dhe me këtë kanë qenë jashtëzakonisht
shumë premtuese. Në secilin lokacion janë vendosur nga 2
Anemometra për matje.
Vetëm në Bajgorë është përcaktuar një sipërfaqe totale prej 7
hektarë me një shpejtësi mesatare të erës prej 9 deri 12 m/s.
Figura 5: Energykos
(Evroenergie, GIZ, 2012)
lokacioni Bajgora 1

5.2 Përmbledhje e rezultateve në Kosovë
Përmbledhja e rezultateve nga analizat e mëhershme siç është paraqitur në Tabelën e mëposhtme
jep një potencial total prej 288.35 MW (pa lokacionin Budakovë).
Tabela 2: Projektet dhe kapaciteti i tyre në Kosovë
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Projekti
Shtime 1
Shtime 2
Kitka
Golesh
Nek Zatriq
Bajgore
Skenderaj
Total

Kapaciteti në MW
100
27
30
1.35
30
50
50
288.35

Në bazë të projekteve të lartpërmendura dhe të matjeve të kryera, në kontekst me Kosovën mund
të flitet për një historik tejet të mirë për sa i përket zhvillimit të energjisë së erës. Megjithatë
rezultati nuk përjashton potenciale tjera të zhvillimit të gjeneratorëve të erës.

5.3 Rregullat e kyçjes dhe tarifat nxitëse
Tarifat nxitëse për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia e erës (ekskluzivisht nga
teknologjitë e reja), ZRRE-ja i ka kalkuluar nga mesatarja e normave të kompensimit të shteteve
fqinje si: Kroacia, Maqedonia, Sllovenia dhe Lituania.
Tarifa e rezultuar do të paraqitet në tabelën në vijim dhe vlen për të gjithë gjeneratorët e
teknologjive të reja.

10

Tabela 3: Tarifat nxitëse të energjisë së erës në Kosovë
Tarifat nxitëse
Gjeneratorët e ri të erës

Në € për MW/h
85

Që nga fillimi i vitit 2009, në Kosovë disa investitorë të huaj kanë aplikuar pranë KOSTT-së për
kyçje në rrjetin e transmisionit me një kapacitet të përgjithshëm prej 157 MW.
Tarifat nxitëse të përcaktuara nga ZRRE-ja, i garantojnë investitorëve potencialë se sasia e
energjisë e prodhuar nga burime të ripërtërishme të energjisë, do të ju blihet nga Furnizuesi
Publik me çmim i cili mundëson kthimin e kostove të investimit dhe operimit. Po ashtu ZRRE-ja
e përcakton periudhën e blerjes së energjisë nëpërmjet Marrëveshjes së Blerjes e cila është 12
vite.
Deri më tani, pranë KOSTT-së janë dorëzuar tre aplikacione për kyçje në rrjet:
• Projekti Shtime 1 me një kapacitet prej 100 MW, në Juglindje të Kosovës
• Projekti Shtime 2 me një kapacitet prej 27 MW, në Juglindje të Kosovës
• Projekti Kitka me një kapacitet prej 32.4 MW, në Lindje të Kosovës në aspektin teknik
ekziston mundësia, që këta gjenerator të erës të kyçen në rrjetin e nivelit të tensionit 110 kV.
Rrjeti i transmisionit këto kapacitete gjeneruese mund ti integroj në aspektin teknik, por në
aspektin e bilancimit këto sasi variabile dhe vështirë të parashikueshme të energjisë mund ti
shkaktojnë probleme rrjetit të transmisionit, pasi që rrjeti i transmisionit momentalisht nuk
posedon rezerva të mjaftueshme rregulluese.
Ky fakt do të mund të ndryshonte në të ardhmen, në rast se realizohen planet për zhvillimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese konvencionale dhe me këtë krijohet një ngritje e rezervave të
rregullueshme. Në këtë mënyrë do të mund të mbulohej variabiliteti i paparaparë i gjenerimit të
energjisë nga Gjeneratorët e erës.
5.4 Marrja e lejes për ndërtimin dhe operimin e gjeneratorëve të erës
Në Kosovë përgjegjëse për procedurat e licencimit dhe për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe
operimin e Gjeneratorëve të erës është Zyra e Rregullatorit të Energjisë. Derisa të vjen te
injektimi faktik i energjive të ripërtërishme kërkohen dy dokumente, Aplikacioni i lejimit të
ndërtimit të kapaciteteve të reja (Rregulla e procedurës së autorizimit për ndërtimin e
kapaciteteve të reja bazuar në burimet e ripërtëritshme, 2017) dhe Aplikacioni i licencimit për
gjenerim të energjisë. (ZRRE - Aplikacioni për prodhim të energjisë, 2011)
Aplikacioni për leje ndërtimi të kapaciteteve të reja ka kërkesat në vijim:
1. Kërkesë e përgjithshme është marrja e 12 lejeve. Këto ndër të tjera përfshijnë Vërtetimin
e regjistrimit si ndërmarrje komerciale; Dëshmitë për themelimin e Konsorciumit, Klubit
apo Partneritetit (Kontrata / Statusi i Klubit); Dëshmia nga Autoriteti kompetent, që
kandidati nuk ndodhet në procedurë të falimentimit, që ndërmarrja e tij nuk është duke u
administruar nga Gjykata dhe që aktivitetet e tij komerciale nuk janë pezulluar.
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2. Në kuadër të kërkesave teknike dhe organizative nevojiten 10 Leje të tjera, ndër të tjera
Struktura organizative e kandidatit për realizimin e projektit; Biografitë (Biografitë e
shkurtra / CV të Stafit menaxhues të kandidatit; Biografia (Biografi e shkurtër / CV) e
përfaqësuesit të autorizuar.
3. Për kërkesat financiare janë 4 Leje si p.sh. Dëshmia mbi vlerën e investimeve apo
vlerësimi i kostove.
4. Kërkesat ligjore mjedisore dhe kërkesat tjera relevante ligjore duke përfshire ato të Ligjit
mbi Ujërat ku secila nga to kërkon leje.

5.5 Aplikacioni i licencimit për gjenerim të energjisë
Aplikacioni i licencimit për gjenerimin e energjisë kërkon dorëzimin e 23 Lejeve.
Këtyre lejeve u përkasin ndër të tjera, Dëshmia e regjistrimit të kandidatit Organizatë Biznesore
e cila jepet nga Autoriteti për regjistrimin e Ndërmarrjeve; Biznes plani i kandidatit për tre vitet
e ardhshme, Plani i amortizimit (Zhvlerësimit) për pajisjen gjeneruese.
Tërësia e kërkesave të nevojshme do të përmblidhet në tabelën në vijim.
Tabela 4: Përmbledhja e kërkesave për licencim në Kosovë
Kërkesat - Procedurat
Nr. I lejeve
Aplikacioni i lejimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja
Kërkesat e përgjithshme
12 leje
Kërkesat teknike dhe organizative
10 leje
Kërkesat mjedisore
1 leje
Kërkesat tjera relevante ligjore, duke
1 leje
përfshirë Ligjin e Ujërave
Kërkesat financiare
4 leje
Aplikacioni i licencimit për gjenerimin e energjisë
Dëshmia/Dokumentet që duhet
23 leje
bashkangjitur
Gjithsej
51 leje
Në krahasim me shtetet e Bashkimit Evropian, Kosova ka shumë më shumë procedura të dhënies
së lejeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja dhe licencimin për gjenerimin e energjisë. Nëse
Kosova dëshiron ti plotëson kërkesat e BE-së për energji të ripërtërishme këto procedura do të
duhej të ri-mendohen dhe përpunohen për të përshpejtuar kohën e lëshimit të lejeve për
gjenerimin e energjisë.
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5.6 Potencialet për punësim nëpërmjet zhvillimit të energjive të ripërtërishme në
Kosovë
Kosova ofron potencial të madh të energjive të ripërtërishme. Aktualisht nevojat e Kosovës
mbulohen kryesisht nga energjia e prodhuar nga qymyri dhe uji, ku energjia e nevojshme shtesë
importohet. Përmes shfrytëzimit të veçorive natyrore si rezervat e qymyrit, ujit, diellit dhe erës
ofrohen shanse për të zhvilluar zinxhirë të ri të vlerave të shtuara.
Përgjatë zinxhirit të vlerave të shtuara ka sektorë të rëndësishëm të cilët do të mund të përfitonin
nga zhvillimi i energjive të ripërtërishme. Për të mos u nënvlerësuar është pika, që vetëm përmes
shfrytëzimit të energjisë së erës do të krijohen vlera të reja. Edhe përmes projekteve më të vogla
me kapacitete minimale të instaluara do të krijoheshin vende të reja pune.
Në vijim do të soditen zinxhirët e ri të vlerave krijuese të cilët janë të prekur direkt nga zhvillimi
i energjisë së ripërtërishme.
• Prodhimi i pajisjeve dhe komponentëve
• Planifikimi dhe instalimi
• Operimi dhe servisimi
Për të përfituar maksimalisht në sektorët e
përmendur ne shfrytëzimin e zinxhirit të vlerave
të shtuara, vendi apo komuniteti duhet të jetë i
përfshirë në të gjitha fushat e tregut dhe të
shërbimeve.
Nëse analizojmë punësimin në tregun e energjisë
së erës, atëherë dallojmë dy lloje të ndryshme të
punësimit. Punësimin direkt dhe indirekt. Me
punësim direkt nënkuptojmë, vendet e punës tek
prodhuesit e Gjeneratorëve të erës gjithashtu
edhe në sektorin e prodhimit të komponentëve.
Nën këtë term bien edhe vende të punës shtesë Figura 6: Punëtorët duke instaluar turbinat në
në zyrën e planifikimit dhe në kompanitë projektin KITKA
shërbyese të specializuara në shërbime,
mirëmbajtje dhe operim. Me punësim indirekt nënkuptojmë, vendet e punës në industrinë e
betonit, transportit dhe logjistikës, shërbimet financiare dhe industrinë e çelikut.
Pasi që nuk kemi ndonjë studim për numrin e njerëzve që do të mund të punësoheshin në
industrinë e energjisë së erës në Kosovë, do të marrim për bazë studimin BMWIT - (Federal
Ministry for Transport, Inovation and Technology, 2011)dhe do të llogarisim përafërsisht sa
vende pune do të mund të hapeshin në industrinë e energjisë së erës në vendin tonë.
Në studimin BMWIT për numrin e punonjësve të tyre janë pyetur 129 kompani operatore të
parqeve energjetike me erë në Austri, në regjionet e Bürgerland, Kärnten, Oberösterreich,
Niederösterreich, Steiermark dhe Vjenë.
Ata për vitin 2010 raportuan: 173 të punësuar me orar të plotë dhe një kapacitet total prej 1,010.6
MW. Nëse ju do të ndani kapacitetin e përgjithshëm në vende pune, do të rezultojë një
performancë në vlerë prej 0,17 vende pune për MW.
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Metoda e lartpërmendur është përdorur në këtë studim për ti llogaritur vendet e punës në bazë te
potencialit te erës në MW për Kosovë dhe vende të tjera të Ballkanit.
Ndikimet në vendet e trajtuara në këtë studim, mund të merren nga tabela e paraqitur në vijim.

Tabela 5: Punësimi i përhershëm në kompanitë operuese
Ndërmarrjet operuese
Baza 0.17 vende pune/MW
Nr.
1
2
3
4
5
6

Shteti
Kosova
Shqipëria
Serbia
Bosnja dhe Hercegovina
Mali i Zi
Maqedonia
Totali

MW Vende të punës
288
50
1,367
236
1,733
300
648
112
118
20
377
65
4,531
783

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur vendet e punës të cilat do të mund të rezultonin nga
Operimi, Riparimi dhe Mirëmbajtja. Për llogaritjen e vendeve të mundshme të punës, si bazë
është parashtruar studimi i lartpërmendur BMWIT. Sipas këtij studimi për 1 MW kapacitet të
instaluar të energjisë së erës do të krijoheshin 0,54 vende të punës.
Në rajonet në të cilat gjenerimi i energjisë nga era nuk është ndonjë risi, me kalimin e kohës do
të ndërtohej edhe njohuria për operimin, riparim dhe mirëmbajtjen e parqeve energjetike të erës.
Për Kosovën, do të krijoheshin në këtë sferë përafërsisht 156 vende të punës.

Tabela 6: Vendet e përhershme të punës për operim, riparim dhe mirëmbajtje
Operimi, riparimi dhe mirëmbajtja
Baza 0.54 vende pune/MW
Nr.
1
2
3
4
5
6

Shteti
Kosova
Shqipëria
Serbia
Bosnja dhe
Hercegovina
Mali i Zi
Maqedonia
Totali

MW Vende të punës
288
156
1,367
738
1,733
836
648

350

118
377
4,531

64
204
2348
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5.7 Prodhimi dhe eksporti i komponentëve të gjeneratorëve të erës
Zhvillimi i zinxhirëve të vlerave të reja të shtuara në Kosovë varet shumë nga ajo, se në çfarë
masë politika krijon kushte për promovimin e investimeve të huaja, veçanërisht për energjinë e
ripërtërishme.
Për prodhimin e disa komponentëve Kosova ofron disa avantazhe, këto ndër te tjera do të ishin:
Pozicioni i shkëlqyer ne mes të Ballkanit dhe lidhja moderne përmes autostradës me Shqipërinë
krijon lehtësira në transport. Dy projekte infrastrukturore për në Serbi dhe Maqedoni janë duke u
realizuar. Vlen të përmendet edhe popullsia e re me një moshë mesatare prej 25 vjeç. Paga
mesatare bruto në Kosovë është rreth 518 Euro. (Nivei i Pagave në Kosovë, 2012-2016) Kosova
ka mbi 110 mijë studentë në dy Universitete shtetërore dhe në shumë tjera private si edhe
studentë në vendet e huaja, kjo garanton një potencial te lartë të punëmarrësve të kualifikuar.
(Statistikat e Arsimit në Kosovë, 2018)
Sektorët e prodhimit dhe montimit, do të kenë mundësinë të pozicionohen shumë mirë me shumë
komponentë në zinxhirin e vlerave. Nga kjo mund të shihet se sa më shumë prej komponentëve
të përshkruara të prodhohen në Kosovë dhe të eksportohen në rajon, aq më i madh do të jetë
zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës.
Zhvillimi i energjisë së erës kërkon ndërtimin ose zhvillimin e mëtejmë të ofertës për shërbime
në industrinë e energjisë si edhe të sektorit të TI-së. Sidomos në ato sektorë do të ketë një shans
të vërtetë për Kosovën për tu zhvilluar mbi konkurrentët e saj në rajon, për të ofruar shërbimet e
nevojshme. Në këtë studim, fokus u vu veçanërisht në dy sektorë.
Sektori i parë është industria e përpunimit të metaleve e cila mund të përfitojë shumë nga
prodhimi i gjeneratorëve të erës dhe të komponentëve të tilla si kullat apo llamarinat e rënda për
ndërtimin e kullës dhe helikat për të gjitha pajisjet e rajonit. Kjo do të ishte një sfidë e madhe,
por edhe një mundësi për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Një tjetër fokus, por jo më pak i
rëndësishëm është shërbimi në industrinë e energjisë dhe TI-së. Edhe këtu vlen, pozicionimi i
shpejtë në tregjet e reja të energjisë që janë duke u zhvilluar shpejtë, duke zgjeruar gamën e
shërbimeve dhe duke ofruar këto shërbime në vendet fqinje.
Sipas analizës së tregut të Kosovës nuk është arritur të ekzaminohet ndonjë ndërmarrje e cila
posedon një vinç për instalimin e gjeneratorëve të erës. Nga ana tjetër ka një shumëllojshmëri të
kompanive në sektorin e ndërtimit, të cilat do të mund të përshtateshin shumë shpejt për t‘u
vendosur në tregun e ri në zhvillim. Ndërmarrjet për prodhimin e betonit të cilat do të mund të
përqendroheshin në afat të shkurtër në ndërtimin e themeleve janë të mjaftueshme në Kosovë.

5.8 Shpenzimet e transportit të një gjeneratorit të erës
Çmimet e Gjeneratorëve të erës dhe rrjedhimisht edhe prodhimi i energjisë elektrike nga era janë
ulur në vitet e fundit shumë. Ky fakt është për shkak të prodhimit të sasive të mëdha të pjesëve,
si dhe proceset e optimizuara të prodhimit dhe teknikat më efikase teknologjike. Çmimi për
ndërtimin e një gjeneratori të erës, duke përfshirë instalimin dhe ndërtimin përllogaritet nga
kapaciteti i instaluar në kilovat. Në fillim të viteve të 90-ta çmimi i një kilovati ishte 1.260 euro.
Deri ne vitin 2004 ky çmim është ulur në pothuajse një të tretën në 890 euro për kilovat.
Një pajisje me një kapacitet të instaluar prej një megavat kushton rrjedhimisht 890.000 euro.
Ndërkaq çmimet për ndërtimin e një turbine te erës janë ulur akoma. Ndërkohë që shpenzimet e
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ndërtimit, duke përfshirë montimin dhe pranimin sillen rreth 600 dhe 870 Euro për kilovat të
kapacitetit të instaluar. Kjo vlen vetëm për pajisjet me një madhësi prej 100 deri 1.000 kW. Tek
pajisjet më të mëdha çmimet tani sillen në mes të 770 dhe 1.030 Euro për kW. (Evroenergie,
GIZ, 2012)
Si shembull mund të merret studimi i NEK-ut (NEK Umwelttechnik AG, 2012). Në studimin e
NEK-ut për Zatriqin janë llogaritur shpenzimet e investimit për blerjen e 15 turbinave të erës me
një kapacitet të prodhimit prej 2 MW në përafërsisht 33 Milion Euro. Nëse shpenzimet i
pjesëtojmë me numrin e pajisjeve, del një çmim prej 2,1 Milion Euro për pajisje. Në studimet e
bëra të deritanishme të erës në tregun gjerman dhe austriak është përjashtuar mundësia e
transportit me shpenzime të mëdha duke blerë pajisjet e mëdha voluminoze si pjesët e kullave
dhe helikat sa më afër parqeve energjetike me erë. Në studimin e përmendur, NEK
Umwelttechnik ka bërë kalkulimin e shpenzimeve të transportit të një gjeneratori të erës nga
Spanja në Kosovë. Për transport të një Gjeneratori të erës krijohen shpenzime prej përafërsisht
127.000 Euro. Kostoja totale për transportin e gjeneratorëve deri në vendin e instalimit mund të
shihet në tabelën e mëposhtme.
Tabela 7: Kostot e transportit të gjeneratorëve të erës nga Spanja në Kosovë
Nr.
1
2
3
4

Përshkrimi
Kostoja
Gjeneratorë (15 copë, Gamesa G97, 2MW)
Transporti Spanjë - Kosovë
1,000,000
Transporti deri në punishte
500,000
Sigurimi për transport dhe instalim
400,000
Kostoja totale
1,900,000

5.8 Analiza e mundësisë së prodhimit të komponentëve të gjeneratorëve të erës në
Kosovë
Në Kosovë ka kompani të prodhimit në industrinë e metalurgjisë të cilat do të mund të merrnin
pjesë në projekte të tilla.
Si shembull mund të përmendet ndërmarrja NEWCO IMK Pipes FACTORY L.L.C. e cila
prodhon gypa dhe profile të çelikut në Ferizaj. Kjo ndërmarrje prodhuese është një ndër
ndërmarrjet më të mëdha në Evropën Juglindore për përpunimin dhe saldimin e gypave të çelikut

Figura 7: Gypat që prodhohen në IMK PIPES
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dhe profileve. NEWCO IMK PIPES FACTORY L.L.C. – përbëhet nga këto tri fusha të
prodhimit: Teknika e saldimit spiral, teknika e saldimit gjatësor dhe seksioni i veshjes dhe
izolimit.
Në përgjithësi, ndërmarrja ka një sipërfaqe prej përafërsisht 52.000 m² në një tokë prej më shumë
se 28 hektarë në Ferizaj, në Juglindje të Kosovës. Kompania zotëron një rrjet hekurudhor prej 3,7
km dhe është e lidhur në këtë mënyrë me rrjetin rajonal hekurudhor. (Industria Metalike e
Kosoves )

5.9 Kualifikimet e kërkuara profesionale dhe zhvillimi i fushave të reja
Siç është analizuar në kapitujt e mëparshëm, Kosova me një strategji të qartë mund të jetë
pararendës në rajon për sektorin e energjisë së erës. Në këtë pjesë do të paraqitet qartë, se çka
duhet të ndërmerret për ti arritur këto qëllime.
Kosova dhe rajoni janë në fillim të një udhëtimi të gjatë të quajtur prodhimi i energjisë nga era.
Megjithatë, siç është shpjeguar edhe në këtë studim ka potencial të energjisë së erës dhe ai duhet
shfrytëzuar. Për këtë arsye janë paraqitur disa projekte të mëdha ashtu që ky potencial i erës të
shfrytëzohet. Deri më tani mund të themi, që në vendet e analizuara dhe të paraqitura nuk
prodhohet ende energji nga era.
Potenciali i madh i erës dhe përdorimi i saj kërkon që nga fillimi staf të shkolluar dhe shumë
profesional. Për të arritur qëllimin e zhvillimit të fushave të reja profesionale, do të ishte e
nevojshme që autoritetet përkatëse të arsimit të caktojnë objektiva të qarta. Mbështetja politike
do të ishte gjithashtu e nevojshme.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ky studim ka treguar se Kosova ka një potencial të konsiderueshëm për prodhimin e energjisë
elektrike me anë të energjisë së erës. Veçanërisht nga projektet e planifikuara deri më tani dhe
hulumtimeve të bëra rezultuan disa të gjetura nga ky studim:
•

•
•

•
•
•

Mësuam se zhvillimi i energjisë së erës nuk varet vetëm nga veçoritë natyrore dhe
hapësinore, por gjithashtu nga kushtet ligjore dhe ekonomike, nga sistemet tarifore dhe
subvencionuese, nga ecuritë e miratimit dhe kushtet e injektimit në rrjet.
Procedurat e licencimit janë të komplikuara dhe të paprovuara në praktikë si dhe marrin
shumë kohë
Format e aplikimit për licencë të prodhimit të energjisë së erës dhe ndërtim të
kapaciteteve të reja, janë forma aplikative të karakterit të përgjithshëm dhe krijojnë
paqartësi tek institucionet kompetente dhe kandidatit.
Përmes zhvillimit të gjenerimit të energjisë nga era, Kosova ka shanse të mëdha për
krijimin e zinxhirit të vlerave të reja të shtuara.
Industria e Teknologjisë Informative – TI në sektorin e Energjisë, Metalurgjisë dhe
Energjisë në Kosovë mund të jenë pararendës në regjion.
Kosova mund të bëhet vend eksportues për komponentë të gjeneratorëve të erës në
regjion

Si rekomandim mund të themi që të krijohet një hartë apo atllas me korridore të erës në Kosovë,
në këtë mënyrë Qeveria, karshi të interesuarve për të investuar apo shfrytëzuar potencialet e erës
do ti kishte informatat bazë për t’iu ofruar atyre. Heqja e tarifave doganore për importimin e
lëndës së parë për prodhimin e komponentëve të gjeneratorëve të erës. Kjo do të ndihmonte
shumë kompanitë e vendit dhe ndoshta të binte më shumë investitorë të rij.
Sipas mendimit tim por po ashtu edhe siç e pamë edhe në kapitujt e mësipërm energjia e erës
është një energji e pastër e cila është mjaft e rëndësishme si alternativë për ruajtjen e ambientit.
Edhe pse në fillim nevojitet një investim i madh megjithatë përfitimet nga ky lloj i energjisë janë
të mëdha.
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